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istorii i drevnostei Rossiiskikh),  a  senator,  a  member  of  the  Russian Academy  
(Rossiiskaia Akademiia), and a member of several orders, wrote to the minister of 
Foreign Affairs of the Russian Empire, Count Karl Vasil´evich Nesselrode: 
Your Excellency has allowed me to stay on my estate near Moscow during the 
summer and to come to my office at the Archive several times per month, but 






régime  tends  to  be  accepted  as  normal  by  historians  if  they  take Malinovskii’s 
claims of his noble origin at face value.3 When examined carefully, however, the 
1. This  article  was  prepared  within  the  framework  of  the  Basic  Research  Program  at  the 
National Research University Higher School of Economics (HSE) in 2017.
2. OPI  GIM  (Otdel  pis´mennykh  istochnikov  Gosudarstvennogo  istoricheskogo  muzeia 
– Manuscript Department of the State Historical Museum), f. 33 “Aleksei Fёdorovich Mali‑
novskii,” op. 1, d. 5, l. 31.
3. Anthony G. Cross, U Temzskikh beregov: Rossiiane v Britanii v XVIII veke  (SPb., 1996), 
46  [Translated  from: Anthony G. Cross, By The Banks Of The Thames  (Newtonville, MA, 
Cahiers du Monde russe, 59/1, Janvier‑mars 2018, p. 7‑36.











nomic  groups.5  The  particular  case  explored  in  this  paper  differs  significantly; 










Although Malinovskii’s  advancement  might  have  been  exceptional  in  terms 
of  the degree of his personal success,  it was also a part of a broader process of 
intensive social mobility, a reflection of shifting social boundaries and changing 








mobility  and  the  freedom  to  change  one’s  social  standing.  Nevertheless,  those 




history of social mobility in Russia, 17th ‑ 18th centuries],” Cahiers du Monde russe, 57, 2‑3 
(2016): 457‑504.
5. Joukovskaia, Akelev, “Iz kazakov vo dvoriane,” 502.
6. Edward Muir, “Introduction,” in Edward Muir, Guido Ruggiero, eds., Microhistory and the 
Lost Peoples of Europe (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1991), ix–x.
7. Alison K. Smith, For the Common Good and Their Well‑Being: Social Estates in Imperial 
Russia (Oxford Univ. Press, 2014), 5, 48.








from any background were  admitted  into  the bureaucracy.10 Education was also 
crucial for Malinovskii’s ascent, just as it was for Mikhail Mikhailovich Speranskii 






novskii’s  social  rise. This  system of  relationships  implies  long‑lasting,  volun‑
tary,  unequal  and  unofficial  connections  between  people  of  different  social 
statuses  based on  the  exchange of  various  resources.12 This  system penetrated 
all social and political structures of early modern European societies, including 
Russia.13 The  study of patron‑client  relations  in  the  country was pioneered by 
David Ransel, who highlighted several features of patronage: it replaced social 
institutions  and  facilitated  social  mobility;  it  protected  property,  status,  and 
personal security; it facilitated careers and the maintenance of social status in the 
absence of constitutional guarantees.14 Given his sources, Ransel mostly had to 
8. Marc  Raeff,  “Uniformity,  Diversity,  and  the  Imperial  Administration  in  the  Reign  of  
Catherine  II,”  in  Hans  Lemberg,  Peter  Nitsche,  Erwin  Oberländer,  eds.,  Osteuropa in 








pektiven der vergleichenden Forschung im europäischen Kontext,” Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas N.F., 57, 3 (2009), 321. This definition follows the classic paradigm suggested by 
Shmuel Eisenstadt and Luis Roniger, Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations 




patronage functioned at  the household level see: Aleksandra V. Bekasova, Sem´ia, rodstvo i 
pokrovitel´stvo v Rossii XVIII veka: “domovoe poddanstvo” grafa P.A. Rumiantseva: Avtoref‑
erat… kand. ist. nauk [Family, kinship, and patronage in 18th‑century Russia: “The domestic 
subjecthood” of Count P.A. Rumiantsev: Ph.D. thesis abstract] (SPb., 2006), 4.
14. David L. Ransel,  “Character and Style of Patron‑Client Relations  in Russia,”  in Antoni 
Mączak, ed., Klientelsysteme im Europa in der Frühen Neuzeit (München: Oldenburg Verlag, 























hierarchy.19  In early modern Russia,  these  relationships could entail giving and 
seeking  regular or occasional financial  support;  receiving shelter when needed; 
obtaining  advantageous  jobs with  the  help  of  the  patron.  In  exchange,  a  client 
was obliged  to  render various  services  and offered  support  and obedience. My 




relationships. Nevertheless,  the  reciprocal  exchange of  services  and  expression 
1988), 222‑224, 231; Ransel also addressed this topic in an earlier article: David L. Ransel, 
“Bureaucracy and Patronage: The View from an Eighteenth‑Century Russian Letter‑Writer,” in 
Frederic Cople Jaher, ed., The Rich, The Well Born, and the Powerful: Elites and Upper Classes 
in History (Urbana – Chicago – London, 1973), 154‑178. Patronage relationships at the College 
of  Foreign  Affairs  have  been  represented  as  “work  relationships”  by  Anna  Joukovskaïa, 
“Hiérarchie et patronage. Les relations de travail dans l’administration russe au xviiie siècle,” 





Rhetoric and Social Ambition,” Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, N.F., 59, 2 (2011): 256.
19. Alexander M. Martin, Enlightened Metropolis: Constructing Imperial Moscow, 1762‑1855 
(Oxford: Oxford Univ. Press, 2014), 149.
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of  friendship  expressed  and  embodied  in  epistolary  traffic  were  indispensable 
features of patron‑client relationships – relations that were unequal, but voluntary 
and based on mutual obligations.20



















Sharon Kettering,  “Friendship  and Clientage  in  Early Modern  France,” French History,  6, 
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Malinovskii until very  late  in  the century. This was quite natural because at  the 
time, members of the Russian clergy did not have surnames passed on from one 
generation to the next. It was only approximately in the 1730s‑1740s that family 
names  began  to  be  assigned  to  students  at  ecclesiastical  schools  dominated  by 




archbishop  Platon  Malinovskii,  a  Ukrainian  by  origin  who  presided  over  the 
Moscow diocese from 1745 to 1751 during Fёdor’s study at the Academy. While 
the earliest mention of Fёdor Avksent´ev with the last name Malinovskii is dated 
to  the 1780s,26 his  three  sons,  students at  the Moscow University’s gymnasium, 
were listed on the examination registers as Malinovskiis earlier, in the late 1770s.27 









25. Vladimir V. Sheremetevskii, Famil´nye prozvishcha velikorusskogo dukhovenstva v XVIII 
i XIX stoletiiakh [Russian  clergymen’s  surnames  in  the 18th  and 19th  centuries]  (M.,  1908), 
3‑4, 95‑96. On the social relevance of Ukranian family names in Russia see: Boris A. Uspen‑
skii,  “Sotsial´naia  zhizn´  russkikh  familii,  [The  social  life  of Russian  surnames],”  in Boris 
A. Uspenskii, Izbrannye trudy, vol. 2 (M.: Gnozis, 1994), 166‑167.










29. Ioann Orlov,  Istoricheskoe opisanie Moskovskoi Troitskoi Tserkvi, chto v Troitskoi, s eё 
prikhodom, sostavlennoe sei tserkvi sviashchennikom [A historical description of Moscow 
St.  Trinity  Church  in  Troitskaia  sloboda  and  its  parish;  compiled  by  this  church’s  priest]  
(M., 1844), 50, 93‑94.
30. There is no reliable explanation as to why Fёdor Malinovskii began to be well received by 
the Sheremetevs. For alternative versions, see: A.I. Vinogradov, Strannopriimnyi dom grafa 
Sheremeteva v Moskve, 1810‑1910 [The Sheremetev Almshouse, 1810‑1910] (M., 1910), 8, 17; 












earlier,  between  1792  and  1794,  Nikolai  Sheremetev  had  founded  a  charitable 
hospital (gospital´) at Ogorody.33
Historians  have  explained Malinovskii’s  transfer  from  his  parish  in  1798  as 
fallout from the Novikov affair (1792).34 Though Father Malinovskii may have had 

















34. Orlov, Istoricheskoe opisanie, 93‑94. This conclusion is repeated in: Ferretti in A Russian 
Advocate of Peace, 14.
35. This  suggestion  has  been  made  by  Georgii  Vernadskii  in  his  draft  manuscript:  GARF 
(Gosudarstvennyi  arkhiv  Rossiiskoi  Federatsii  –  State Archive  of  the  Russian  Federation), 
f. 1137 “Vernadskii Georgii Vladimirovich,” op. 1, d. 89, l. 7; and later by Andrei I. Serkov 
in Andrei  I.  Serkov,  Russkoe masonstvo. 1731‑2000: Entsiklopedicheskii slovar´  [Russian 
Masonry. 1731‑2000. Encyclopedic Dictionary] (M.: ROSSPEN, 2001), 515. As a matter of 
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Longinov  and  Georgii  Vladimirovich  Vernadskii  list  Malinovskii  among  the 
members of  the first  student  society, Sobranie universitetskikh pitomtsev  (active 



















39. Georgii V. Vernadskii, Russkoe masonstvo v tsarstvovanie Ekateriny II [Russian masonry 
during  the  reign  of  Catherine  II]  (SPb:  Izdatel´stvo  im.  N.I.  Novikova,  2001),  276‑277. 
Mikhail N.  Longinov, Novikov i moskovskie martinisty  [Novikov  and  the Moscow Marti‑
nists]  (M.,  1867),  135,  137. Aleksandr M. Feofanov  also  lists Aleksei Malinovskii  among 
the  university  students  who  contributed  translations  to  Novikov’s  freemasonic  magazine 
“Utrennii  svet”  in  the  late  1770s.  (Aleksandr  M.  Feofanov,  Studenchestvo Moskovskogo 








university,  but  never  even  entered  it.  (Vinogradov,  Strannopriimnyi dom grafa Sherem‑
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in foreign languages.44 In any case, a position either at the College itself or at its 
Moscow Archive was too valuable to be obtained without patronage.45 It has been 





















well,  at  least  for  a  priest’s  son;  again,  his  patrons must  have  played  an  impor‑







sions,  see:  Joukovskaia, “Le service diplomatique  russe,” 152; on “Vorontsov’s party,”  see: 
James Joseph Kenney, The Vorontsov Party in Russian Politics, 1785‑1803; An Examination of 
the Influence of an Aristocratic Family at the Court of St. Petersburg in the Age of Revolution, 
Ph.D. dissertation (Univ. of Yale, 1975), 46.
48. The epistolary  exchange between Vorontsov and Miller  is  in RGADA,  f.  199 “Gerhard 
Fridrikh Miller,” portfel´ 546, chast´ 7, d. 27.
49. RGADA, f. 1261 “Vorontsovy,” op. 3, d. 1042, l. 1ob.
50. RGADA,  f. 199, portfel´ 389,  chast´ 1, d. 2,  l. 87ob.; AVPRI  (Arkhiv vneshnei politiki 
Rossiiskoi  Imperii  – Archive  of  Foreign  Policy  of  the  Russian  Empire),  f.  2  “Vnutrennie 
kollezhskie dela [Internal Collegiate Affairs],” op. 2/1, d. 2253, l. 42‑43.
51. RGADA, f. 199, portfel´ 389, chast´ 1, d. 2, l. 112.
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1783, after Nikita Ivanovich Panin’s death, the leadership at the College of Foreign 
Affairs was officially assumed by Count Ivan Osterman, who was also a resident 
(at  least,  formally)  of Moscow’s  St.  Trinity  parish,  and Aleksandr  Bezborodko 
was appointed his second‑in‑command and a personal rapporteur to the Empress. 
Directly following this, in April 1783, Osterman and Bezborodko approved Mali‑
novskii’s  promotion  to  the  next  rank,  that  of  “translator”  (12th). Notably, Mali‑













“Faultless  service” alone was no  longer  sufficient  to deserve ennoblement. This 
must have felt like a bolt from the blue to Malinovskii.
Malinovskii’s first avenue was to seek promotion as a nobleman because nobles 
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service. By the time of Aleksei’s visit, he was a “second major” in a dragoon regi‑
ment in St. Petersburg. The previous year, Pavel had secured a certificate from the 















Polish  crown army,  later became  the  chair  of  the noble  trusteeship of Mogilev 
Province (1795).61
Another way  of  overcoming  the  setback was  to  prove  that Malinovskii  had 
served with “distinction.” In 1793, having just returned from his trip to St. Peters‑
burg, he spent half a year preparing a manuscript of collected documents, a “Histor‑








Notably,  Malinovskii’s  “Collection”  was  not  simply  put  on  a  shelf  at  the 







61. Z.L.  Iatskevich,  “Maly  gerboўnik  Ragachoўskai  shliakhty  [The  small  armorial  of  the 
Rohaczew szlachta],” in Arkhivaryus: Zbornik navukovykh pavedamlenniaў i artykulaў, Vyp. 8 
(Minsk: NGAB, 2010), 256‑257; Mesiatseslov s rospis´iu chinovnykh osob v Gosudarstve na 
leto ot Rozhdestva Khristova 1795 [State calendar – the register of state officials for the year 
1795 A.D.] (SPb.: Imperatorskaia Akademiia nauk, 1795), 245.
62. RGADA, f. 180, op. 1, d. 69, l. 244.





Meanwhile, by  the end of 1793,  the Polish Malinowskis confirmed  that  they 
shared  common  ancestors  with  the  Moscow  Malinovskiis  and  that  Ivan  (Jan) 
Malinowski, who  joined Russian  service  in  the  17th  century, was  a  kinsman  of 
theirs.64 Aleksei Malinovskii unearthed a reference to this Ivan in the Archive and 
















63. Popov’s  letter  is held at RGADA, f. 180, op. 1, d. 70,  l. 65‑65ob. Notably, Malinovskii 
received this award after the Novikov investigation, and Catherine II was certainly aware that 
the collection’s author was the son of the “pop Malinovskii” mentioned earlier in the questions 
for Novikov; see: Sbornik Imperatorskogo russkogo istoricheskogo obshchestva [Collection of 
the Imperial Russian Historical Society], vol. 2 (SPb., 1868), 105, 117. This further confirms 







67. Obshchii gerbovnik dvorianskikh rodov Vserossiiskoi imperii [General armorial of noble 
lineages of the Russian Empire] (s.l., 1799), part IV, 111‑112; on the Polish Malinowskis’ coat 
of  arms  see:  František  Piekosiński,  ed., Herold Polski: Czasopismo naukowe illustrowane, 





68. Cf. Douglas Smith, The Pearl: A True Tale of Forbidden Love in Catherine the Great’s 
Russia (New Haven – London: Yale Univ. Press, 2008), 213.
69. RGADA, f. 180, op. 1, d. 67, l. 125 passim.












to purchase serfs.  In July 1793,  translator Aleksei Malinovskii was  listed on the 
Archive’s rolls as a priest’s son who did not own any serfs or peasants.73 A year 



































additional  fees  for  compiling genealogical  charts  for  aristocrats  and cash grants 
for  one‑off  commissions  such  as  his  collection  of  archival  documents  related 
to Crimea.83  In  the 1800s, he also earned money for services  rendered  to Count 
Sheremetev, such as supervising the construction of Sheremetev’s Almshouse (for 
that  alone  he  received  about  15,000  rubles  from 1803  to  1806).84 This  income, 





We  see  very  clearly  that  these  two  individuals  exchanged  services  throughout 



















sbornik statei po istorii i istochnikovedeniiu [In memoriam Lukichev: a collection of articles on 
history and historical sources] (M.: Drevlekhranilishche, 2006), 365.
86. Sharon  Kettering  defines  the  patron‑client  relationship  as  a  dyadic,  personal,  vertical, 
unequal, reciprocal, exchange relationship: Kettering, Patrons, Brokers, and Clients, 20. The 
definition has been accepted as standard in studies on early modern history.
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genealogical charts for the count and his bride, and the other with managing his 
philanthropic initiative, his “hospital.”















Aleksandr  Vorontsov,  however,  was  very  satisfied  with  the  quality  of  Mill‑
er’s  archival  research.  In  the  1770s  and  early  1780s,  he  also  requested  histor‑
ical  information from Miller  regarding  the origins of Russian nobility and other 
topics.89 In a letter written in 1781, the magnate promised to be at Miller’s service 




my household (moi i domu moemu priiatel´).”92 The term “household” (dom) here 









in Arkheograficheskii ezhegodnik za 1981 god (M.: Nauka, 1982), 169; in 1782, Miller sent 















Malinovskii’s  relationship with  and  services  rendered  to  Sheremetev  largely 
followed this model. In the Archive, he found documents that allowed him to trace 







after  I discovered  them [in  the Archive].” His  reference  to Miller as his mentor 
(uchitel´) in this context was not only rhetorical: he was actually following the path 
which the famous historiographer had paved as he charted the Vorontsovs’ dubious 




etev,  he  explained  how  best  to  evade  “historical  criticism”  (“predokhranit´ vse 






foreign ancestors.98 Sheremetev granted Malinovskii 1,000  rubles  for his  efforts 
93. Handbooks on natural law represented “household” (dom) as “private society,” “domestic 
society,”  or  “domestic  subjecthood”  (domovoe poddanstvo):  Bekasova,  Sem´ia, rodstvo i 
pokrovitel´stvo v Rossii XVIII veka, 4‑5.
94. Krom, Formen der Patronage in Russland, 322, 326; Nikolai Nikitich Popovskii, Lomon‑







98. Margarita E. Bychkova, Legendy moskovskikh boiar [Legends of the Moscow Boiars] (M.: 
Bioinformservis, 1997), 16.







Soon  after  he  compiled  his  patron’s  genealogical  chart, Malinovskii  had  the 
opportunity  to  render  Sheremetev  another  important  service  by  supplying  the 
count’s  beloved  Praskov´ia  Kuznetsova‑Zhemchugova  with  a  noble  pedigree. 








sent a  servant  to  the Belorussian provinces  to find a szlachcic Kovalevskii who 
would be ready to sign a certificate confirming his kinship with Praskov´ia.104 With 
Malinovskii’s help, the count found an “ideal candidate” for the role of Praskov´ia’s 
ancestor in Razriad records. The szlachcic Jakub (Yakov) Kovalevskii had been 
captured during the Russo‑Polish war in 1664 and was then accepted into Russian 
service  in 1667.105 After  that,  linking him to a serf family belonging to Sherem‑
etev was only a matter of skill for Malinovskii. Indeed, Praskov´ia’s ennoblement 
scheme was identical to that which Malinovskii himself had used in 1793/94. As 




99. Sergei D. Sheremetev, Otgoloski XVIII veka [Echoes of the 18th Century], vyp. 11, Vremia 
Imperatora Pavla: 1796‑1800 gody [The Time of Emperor Paul I. 1796‑1800] (M., 1905), 230.




Tosi, eds., Women in Russian Culture and Society, 1700‑1825 (London – New York: Palgrave 
McMillan, 2007), 31.
102. Smith, The Pearl, 95.




106. On various  requests  sent  by nobles  to  the Archive,  see: OPI GIM,  f.  33,  op.  1,  d.  55, 
l. 12ob. passim; RGADA, f. 180, op. 3, d. 21, l. 97 passim.











Malinovskii,  in  turn,  assured  Sheremetev  of  his  father’s  and  his  own  readiness 










Because  of Aleksei  Fëdorovich’s  friendship  towards me,  and  because  of  the 












N.P.  Sheremeteva,  [My  opinion  about  the  different  circumstances  pertaining  to  the  char‑
itable  institution… With marginalia by N.P. Sheremetev],”  in Stoletnie otgoloski. 1802 god 
(M., 1902), 34; a draft I found in RGIA, f. 1088, op. 14, d. 6, l. 14‑20.
111. RGADA, f. 1287, op. 1, d. 4839, l. 10‑10ob.
112. Mikhail  N. Afanas´ev, Klientelism i rossiiskaia gosudarstvennost´ [Clientage and the 
Russian state] (М., 2000), 42.
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different commissions concerning his household, from carrying out improvements 
to  his  country  house  to  sending  him  tobacco,113  Sheremetev  made  clear  Mali‑








of  the patron‑client  relationship,  in his  association with Sheremetev. He neither 
addressed Sheremetev as a “friend,” nor defined  their  relationship as “friendly.” 
Instead,  he  addressed  Sheremetev  as  his  “benefactor”  (blagodetel´),  expressing 
his gratitude for the “protection” he enjoyed and emphasizing that the count was 
the  source of his prosperity.115  In  June 1803,  as he wished Sheremetev  a happy 
birthday, Malinovskii actually compared the count’s role in his life to that of his 
long‑deceased  mother.116  He  emphasized  that  Sheremetev’s  favorable  disposi‑
tion was precious to him not because of the “magnificence” of the count’s public 
persona, but because of “the authentic goodness” of his heart and his “Christian 










113. “Iz  bumag  i  perepiski  grafa  N.P.  Sheremeteva  v  tsarstvovanie Aleksandra  Pavlovicha 

























by  his  patron’s  prestige,  power,  position,  and  favor.123  From  that  perspective,  it 







mandatory  “shade  of  flattery”  was  discursively  interconnected  with  friendship, 
which explains  the exaggerated  rhetoric of patron‑client  language. Furthermore, 
Kettering emphasizes the social context of deceit and hypocrisy: it was the differ‑
ences in rank that gave patron‑client relationships an artificial, sycophantic air.125 






Their  surviving  correspondence  from  the  1800s,  when  Sheremetev  stayed 
in  St.  Petersburg  as  the  grand  marshal  of  the  court  and  Malinovskii  directed 
120. Kettering, Patrons, Brokers, and Clients, 18.
121. Ibid., 20‑21. 
122. This argument is presented by Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural History 
of the French Enlightenment (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1994), 3 passim.
123. Kettering, “Friendship and clientage…,” 143‑144.
124. Vseobshchii sekretar´, ili Novyi i polnyi pis´movnik… [The universal secretary, or A new 
and complete letter‑writing guide] (M.: Ridiger & Claudii, 1796), vol. I, XXIX–XXX.
125. Luba Golburt, “Vasily Petrov and the Poetics of Patronage,” Вивлiоөика: E‑Journal of 
Eighteenth‑Century Russian Studies, 3 (2015): 61; Kettering, Patrons, Brokers and Clients, 21.
126. Kettering, “Friendship and Clientage,” 142, 146.
127. Kettering, Patrons, Brokers and Clients, 21.
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Sheremetev’s Moscow household  office,  is  as  voluminous  as when Malinovskii 
performed duties in the count’s employ in addition to state service.128 Until 1806, 
















and  more  visible  as  his  second  patron. Alongside  his  sister  Princess  Ekaterina 
Romanovna Dashkova (née Vorontsova), Vorontsov secured a sustained career for 
Malinovskii  as  an  official  in  an  important  state  institution. From 1802  to  1805, 
Vorontsov held the highest rank and the highest office of the Empire, that of the 
state chancellor, and in that capacity he formally oversaw the Ministry of Foreign 
Affairs and  its Moscow Archive. Malinovskii,  a collegiate councilor  since 1800 
and  the  deputy manager  of  the Archive,  used  his  expertise  in  archival  research 
to  carry  out  numerous  commissions  on Vorontsov’s  behalf. On  the  chancellor’s 
orders, he put together collections of excerpts from the diplomatic papers of the 
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government that was important to him at the time.132 This presents Malinovskii’s 























teens. At  the very minimum, we must acknowledge  that  there  is no evidence of 
their personal  acquaintance at  that  time. Rather,  the point of departure  for  their 
subsequent  relationship  could  have  been  their  interest  in  and  involvement with 
theater. In the early 1780s, Malinovskii participated in the Novikov circle’s transla‑
tion activities, trying his hand at French plays; ten years later, he turned to German 
132. RGADA,  f. 1261, op. 3, d. 1479;  in 1801, Vorontsov submitted  two memorandums  to 
Emperor Alexander I: Aleksandr R. Vorontsov, “Primechaniia na nekotorye stat´i kasaiuschiesia 
do Rossii  [Notes on  some articles  related  to Russia],” Chtenia v Moskovskom Obshchestve 
istorii i drevnostei Rossiiskikh  1  (1859),  89‑102; Aleksandr R. Vorontsov,  “Primechaniia  o 
pravakh i preimushchestvakh Senata [Notes on the rights and privileges of the Senate],” Chte‑
niia v Moskovskom Obshchestve istorii i drevnostei Rossiiskikh 1 (1864), 108‑111.
133. RGADA, f. 197, op. 2, d. 42, chast´ 1, l. 13.




and existed until  1783; others date  its  foundation  as  late  as 1774,  the year  its  first  volume 
was issued (Gaira A. Vesёlaia, Sergei S. Dmitriev, “Zapiski kniagini Dashkovoi i pis´ma sestёr 
Vil´mot iz Rossii [Princess Dashkova’s memoirs and the Wilmot sisters’ letters from Russia],” 
in Ekaterina R. Dashkova, Zapiski. Pis´ma sestёr Vil´mot iz Rossii (M.: Izd‑vo MGU, 1987), 
10. One should remember that 1771 was the year of the plague outbreak in Moscow, and so all 
gatherings were prohibited by the authorities.
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dramatic works and became a regular translator for the Moscow public theater. A 
number of his translations were published in the magazine Rossiiskii featr edited 
by Dashkova.136 All  the Vorontsovs were  fond of  the  theater:  they patronized  it 


















sioned  by  various  aristocrats142  and  edited  newly  discovered  historical  sources 
(among them, the Tale of Igor’s Campaign143) for publication. He also ran diverse 
errands for Sheremetev in the late 1790s. Stepan Petrovich Zhikharev insisted in his 
136. Dolgova,  “Aleksei  Fёdorovich Malinovskii,”  210; Rossiiskii featr, ili Polnoe sobranie 
vsekh rossiiskikh featral´nykh sochinenii, parts 1‑43 (SPb.: Imperatorskaia Akademiia nauk, 
1786‑1794).
137. Svetlana Shcheglova, “Vorontsovskii krepostnoi teatr [The Vorontsovs’ estate theater],” 
in Iazyk i literatura, vol. 1 (L., 1926), 331‑332; Aleksandr I. Vorontsov‑Dahskov, Ekaterina 




in Aleksandr  I.  Vorontsov‑Dashkov,  ed., Ekaterina Romanovna Dashkova: Issledovaniia i 
materialy  [Ekaterina Romanovna Dahskova:  Studies  and  archival materials]  (SPb.: Dmitrii 
Bulanin, 1996), 150.







ment Ivans des Schreckliches von 1572: eine kritische Aufklärung (Lewiston  – New York: 
Edwin Mellen Press, 2013); reviewed by Aleksandr Lavrov in Cahiers du Monde russe 55, 3‑4 
(2014): 332‑338.










clan, was bound by  ties  of  “social  friendship.”145 The  content  of  this  exchange, 
however, was shaped primarily by Dashkova’s peculiar personality, as she “almost 
demanded  from  her  numerous  relatives,  friends,  and  admirers  that  they  supply 




and from his own correspondence with Sheremetev,  it  is obvious, however,  that 










relationship was “friendly,” calling it amitié (bien sincère or parfaite), there is no 


































to  recuperate.155  This  was  not  an  ordinary  “indisposition.” Vorontsov’s  brother, 
the Russian ambassador to London Semën Romanovich Vorontsov, took pains to 
negotiate a contract with Doctor James Keir, a graduate of the Edinburgh Medical 
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opinion as to whether there is any hope for a peaceful relationship with England.158 





Malinovskii’s marriage: the culmination of his life strategy
The  crowning  step  in Malinovskii’s  efforts  to  establish  himself  with  the  impe‑
rial elite was the advantageous marriage he concluded late in life. The few histo‑





























161. Vesёlaia,  Dmitriev,  “Pis´ma  sestёr  Vil´mot  iz  Rossii,  266‑260;  original  version:  The 
Marchioness of Londonderry, H.M. Hyde, eds., Catherine and Martha Wilmot, The Russian 
Journals of Martha and Catherine Wilmot …1803‑1808 (London: Macmillan and Co., 1934).



































and heirs],” in Larisa V. Tychinina, ed., E.R. Dashkova i Ekaterina Velikaia: kul´turnoe nasl‑
edie i sovremennost´ (M.: Izd‑vo MGI im. E.R. Dashkovoi), 183.
163. Catherine Wilmot’s letters in Dashkova, Zapiski. Pis´ma sestёr Vil´mot iz Rossii, 239, 247, 
302‑303; Zhikharev, Zapiski sovremennika, 75.
164. Dashkova, Zapiski. Pis´ma sestёr Vil´mot iz Rossii, 481‑482.
165. Vorontsov‑Dahskov, Ekaterina Dashkova, 255; Firsova, “Dusheprikazchiki E.R. Dashk‑
ovoi,” 189, 196.













And  indeed, Anna  Petrovna  continued  to  bring  him  wealth  even  after  their 
marriage. When her mother died in 1811, she inherited the family estate in Tula 
Province. The estate, alongside the one inherited from Dashkova, brought her an 




seevich  Dolgorukov  (1805‑1849).  He  was  a  grandson  of  Aleksei  Alekseevich 
Dolgorukov,  the  brother  of  Emperor  Peter  II’s  unfortunate  favorite  Ivan Alek‑
seevich  Dolgorukov  (1708‑1739)  who  had  been  sentenced  to  death  by  Anna 
Ioannovna.  Ivan  Dolgorukov  was  married  to  Natal´ia  Borisovna  Sheremeteva 








son, was made  possible  by  his  grand  patrons.  It was  also  based  on  his  and  his 
father’s early strategic choices, most notably, the decision to enter the gymnasium 
at  Moscow  University  instead  of  an  ecclesiastic  academy.  Later,  thanks  to  his 
father’s connections, he was admitted  to  the Moscow Archive of  the College of 
Foreign Affairs, but his successful advancement in the domain of patronage was 






170. NIOR  RGB,  f.  218  “Sobranie  Otdela  rukopisei  [Manuscript  Department  collection],” 
d. 751, l. 138.
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usually  pedagogy  and medicine.  In  sharp  contrast  to Malinovskii,  they  rejected 














172. Laurie Manchester, Popovichi v miru: dukhovenstvo, Intelligentsiia i stanovlenie sovre‑
mennogo samosoznaniia v Rossii [Translated from: Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intel‑
ligentsia, and the Modern Self in Revolutionary Russia (DeKalb: Northern Illinois Univ. Press, 
2008)] (M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2015), 47.
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exactly did education play in his career if his advancement was primarily secured 
by his patrons? Was it totally irrelevant? Or rather, would they have been so willing 
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